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ABSTRAKT

Në Kosovë auditimi është diçka e re,vetëm pas vitit 1999 me ardhjen e Unmikut pas
luftës së fundit me regjimin serb ka filluar të vehen bazat e para rreth auditimit.Vitet e
fundit në Kosovë, profesioni i auditimit ka pësuar një zhvillim të shpejt.Si auditor në
Kosovë është e rëndësishme të punohet shumë për të aplikuar teknikat moderne të
auditimit sipas standardeve ndërkombtare.Çështja kyçe në sjelljen e auditimit modern
në Kosovë është që të hiqet të asociuarit e auditimit me konceptin e vjetër të
inspektimit, që ishte një kontroll i kryer nga autoritetet e jashtme.

Në vend të kësaj, menaxherët duhet të konsiderojnë auditorin si partner që do të
ndihmoj menaxhmentin të reduktoj rreziqet me të cilat përballen ata dhe i cili do të ofroj
siguri të arsyeshme se si një organizatë do të mund të funksiononte në mënyrë me
efektive, efikase dhe ekonomike.Të qenit partner, nënkupton bashkëpunimin e ngushtë
me menaxhmentin në secilën fazë të aktivitetit të auditimit,duke filluar nga takimet
hyrëse me menaxhmentin e nëpër secilën fazë të planifikimit dhe kryerjes së auditimit,
raportimit të rezultateve dhe përcjelljes së rekomandimeve.

Auditimi modern ka evoluar si vegël e menaxhmentit për të shtuar vlerën jo vetëm me
raportimin e fakteve,por duke parandaluar gabimet,identifikon fushat për përmirsim dhe
praktikon praktika më të mira për menaxhim.

KEYWORDS: Auditimi i jashtëm, Auditimi i brendshëm në Kosovë.
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1. HYRJE
Auditimi në Kosovë është risi dhe ka filluar vetëm pas luftës me regjimin serb të vitit
1999 me ardhjen e Unmikut. Sipas disa shkenctarëve auditimi është një nga zejet më të
vjetra ku organizatat kanë punësuar auditues për të siguruar cilësinë e kontabilitetit dhe
pasqyrave financiare.

Në shekullin e 19 gradualisht aksjonarët e kompanive me përgjegjësi të kufizuar kanë
bërë zgjedhjen e audituesve që të sigurohnë një cilësi të raportit nga audituesit e
punësuar.
Në shekullin e 20 gradualisht legjislacioni ka qenë i prezentuar duke kërkuar auditues të
jashtëm të pavarur që ata të sigurojnë se pasqyrat financiare tregojnë pasqyrë të vërtet
dhe të ndershme të biznesit dhe veprimeve të organizatës.Në shekullin e 20 gradualisht
organizatat e mëdha kanë punësuar auditues të brendshëm që ata të sigurojnë cilësinë e
kontrollit të brendshëm të raporteve financiare,qeverisjes në pajtim me rregullat dhe
praktikat më të mira.

Kemi dy lloje të auditimit, ato janë auditime të jashtëme dhe auditime të brendshëme.
Kontrollimi i pasqyrave financiare të një organizate në sektorin publik ose privat nga
një palë e tretë e pavarur, dmth. auditor i jashtëm. Auditimet e jashtme japin një
opinion mbi pasqyrat financiare që u janë nënshtruar auditimit dhe të ofrojnë siguri të
arsyeshme lidhur me atë nëse pasqyrat financiare marrë si tërësi nuk përmbajnë
deklarime të gabuara të rëndësishme, dmth, janë të plota, të sakta dhe të vlefshme.
Auditorët e jashtëm veprojnë në pajtueshmëri me standardet e zbatueshëm të
auditimit.Kryejnë procedura të hartuara për të marrë të dhëna të mjaftueshme të
auditimit për të përcaktuar nëse pasqyrat financiare nuk përmbajnë deklarime të gabuara
të rëndësishme dhe se janë përgatitur në pajtim me legjislacionin përkatës dhe
Standardet e Kontabilitetit dhe nxjerrin raporte që përmbajnë një pasqyrim të qartë të
opinionit të tyre mbi pasqyrat financiare. [1]
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Auditorët e jashtëm raportojnë opinionin e tyre zyrtarisht në një raport të auditimit . Ky
raport u përgatitet anëtarëve të organizatës së aksionarëve në një kompani të sektorit
privat ose një këshilli të organizatës në sektorin publik. [1]
Auditimi i brendshëm është veprimtari e pavarur me siguri objektive dhe
këshillëdhënëse, për të shtuar vlerat dhe për të përmirësuar operacionet e organizatës.Ai
ndihmon organizatën që të përmbush objektivat e saja, duke sjellë një qasje sistematike,
të disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar efikasitetin e procesit të menaxhimit të
rrezikut, kontrolleve dhe qeverisjes. Auditorët e brendshëm raportojnë në mënyrë të
pavarur menaxhmentit mbi përshtatshmërinë e kontrolleve të brendshme si një kontribut
për një përdorim të duhur, ekonomik, efikas dhe të efektshëme të burimeve. [2]

Qëllimi i marrjes së kësajë teme për auditim është se auditimi në Kosovë është risi dhe
unë kam shprehë interesim të shtuar që të paisem me njohuri më të madhe për
auditim.Jam kureshtare të di se pasi që Auditimi në Kosovë është e re dhe me këtë temë
kam dashtë të di se deri ku ka arrit Kosova ti përmbush standardet ndërkombtare të
auditimit.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Një histori e shkurtër për zanafillën e auditimit
Fjala “audit” siç është përdorur në shtetet anglofone rrjedh nga folja “audire” që në
gjuhën latine do të thotë të dëgjosh. “Auditor” përkufizohet në fjalorët bashkëkohor si
“ një person i cili dëgjon personin tjetër duke i audituar llogaritë ” Prejardhja e kësaj
fjale vjen nga fakti se në kohët e mesjetës, kur jo shumë njerëz mund të lexonin apo
shkruanin, një pronar toke i pasur do t’i “dëgjonte” regjistrimet e aksioneve të pronës së
tij me rastin kur të thirren, p. sh. duke e dhënë numrin e shumë kokave të gjedhëve,
deleve dhe dhive, shumë elb, grurë dhe tërshërë. Në këtë mënyrë, ai mund të tregonte
nëse menaxherët e pronave të tij ishin duke i kryer mirë apo keq punët e biznesit të
pronarit në krahasim me llogaritjet e mëparshme.

Ishte një formë e rishikimit që mund ta dëgjonte performancën e menaxherëve gjatë një
periudhe të caktuar kohore. Rritja e tregtisë komerciale dhe kapitalizmit industrial prej
shekullit të 16-të deri në 19-të, kërkonte shumë më shumë para për ta financuar atë.
Fondet gjithnjë e më shumë vinin nga investitorët privat.

Kjo ndikoi që pronësitë e bizneseve të ndaheshin, gjë e cila më pas solli deri te krijimi i
bizneseve me përgjegjësi të kufizuar. Investitorët, ose aksionarët, caktonin menaxherë
me pagesë për t’i drejtuar kompanitë e tyre në interes të tyre dhe këta menaxherë
kërkohej të jepnin llogari për performancën e tyre, natyrisht në baza vjetore, t’u tregonin
aksionarëve se sa mbarëvajtje kishte në punët dhe investimet e tyre.
Organizatat ndërkombtare profesjonale të auditimit të brendshëm IIA është themeluar
më 1941,misioni i të cilit është që të jetë një shoqatë ndërkombtare profesjonale e
organizuar në përmasa botërore e dedikuar në promovimin e praktikave më të mira të
auditimit të brendshëm. [1]
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2.2 Auditimi i jashtëm

Ky është një kontrollim i pasqyrave financiare të një organizate në sektorin publik ose
privat nga një palë e tretë e pavarur, dmth. auditor i jashtëm. Auditimet e jashtme
kryhen që:
• T’u mundësojnë auditorëve të jashtëm të japin një opinion mbi pasqyrat financiare që
u janë nënshtruar auditimit.
• Të ofrojnë siguri të arsyeshme lidhur me atë nëse pasqyrat financiare marrë si tërësi
nuk përmbajnë deklarime të gabuara të rëndësishme, dmth, janë të plota, të sakta dhe të
vlefshme.
Auditorët e jashtëm ne auditm kane role në keto pika:
• Veprojnë në pajtueshmëri me standardet e zbatueshëm të auditimit.
• Kryejnë procedura të hartuara për të marrë të dhëna të mjaftueshme të auditimit për të
përcaktuar nëse pasqyrat financiare nuk përmbajnë deklarime të gabuara të rëndësishme
dhe se janë përgatitur në pajtim me legjislacionin përkatës dhe Standardet e
Kontabilitetit.
• Nxjerrin raporte që përmbajnë një pasqyrim të qartë të opinionit të tyre mbi pasqyrat
financiare.
Auditori i jashtëm ka një përgjegjësi profesionale për të kryer mjaft punë që:
• T’u mundësojë atyre t’i ofrojnë atij apo asaj baza të arsyeshme për opinionin e tyre.
• Të ketë një mundësi të arsyeshme për të gjetur ndonjë deklarim material të gabuar në
pasqyrat financiare. [3]
Auditorët raportojnë opinionin e tyre zyrtarisht në një raport të auditimit. Ky raport u
përgatitet anëtarëve të organizatës së aksionarëve në një kompani të sektorit privat ose
një këshilli të organizatës në sektorin publik. Kompetencat, përgjegjësitë dhe caktimi i
auditimit të jashtëm, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, përcaktohen sipas
legjislacionit. [1]
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2.3 Auditimi i brendshëm
Auditimit i brendshëm modernë, ka evoluar si vegël e menaxhmentit për të shtuar
vlerën, jo vetëm me raportimin e fakteve, po gjithashtu duke parandaluar gabimet
sistematike, identifikimin e fushave për përmirësim dhe promovim të praktikave të mira
të menaxhimit.
Instituti i Auditorëve të Brendshëm (IAB) (standardet e të cilit janë bazë e Standardeve
të Auditimit të Brendshëm të vetë Republikës së Kosovës dhe që janë shkruar në
doracakun e saj të Auditimit të Brendshëm) e përshkruan Auditimin e Brendshëm si
një“Një aktivitet të pavarur, këshillëdhënës,dhe që ofron siguri objektive përpiluar për
t’ia shtuar vlerën dhe përmirësuar veprimtaritë e një organizate”.
Auditimii i brendshëm i ndihmon një organizate t’i përmbush objektivat e saj duke sjell
një qasje sistematike, të disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar efektshmërinë e:
•

Kontrollit financiar dhe operacional.

•

Menaxhimit të rrezikut.

•

Qeverisjes.

Ky përkufizim përputhet me atë të dhënë në Ligjin për Auditim të Brendshëm të
Republikës së Kosovës .
Bordi Ndërkombëtar për Standardet e Auditimit dhe Dhënies së Sigurisë (IAASB) e
përkufizon auditimin e brendshëm në Standardin Ndërkombëtarë mbi Auditimin (SNA)
610 si: [4]
“Një aktivitet vlerësues i krijuar ose i ofruar si një shërbim subjektit.Funksionet e saj
përfshijnë, mes tjerash, kontrollimin, vlerësimin dhe monitorimin e përshtatshmërisë
dhe efektshmërisë së kontrollit të brendshëm “. [1]

Auditimet e brendshme kryen që ti raportojë në mënyrë të pavarur menaxhmentit mbi
përshtatshmërinë e kontrolleve të brendshme si një kontribut për një përdorim të duhur,
ekonomik, efikas dhe të efektshëm të burimeve. [5]
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Ata me paanshmëri e ekzaminojnë dhe vlerësojnë sistemin e kontrollit të brendshëm si
një shërbim ndaj organizatës.
Në organizatat e mëdha, një shërbim ose departament i auditimit të brendshëm
zakonisht integrohet brenda strukturës së departamentit të financave. Auditorët e
brendshëm zakonisht janë punëtorë të organizatës dhe punojnë veçanërisht për
menaxhmentin e organizatës. Përgjegjësia e auditorit të brendshëm i dedikohet
menaxhmentit të organizatës të cilit ata i raportojnë. [6]
Auditorët pritet t’u përmbahen standardeve të auditimit të njohura ndërkombëtarisht,
udhëzimeve dhe shpalljeve tjera të publikuara nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të
Auditimit dhe të Sigurisë (BNSAS) i Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve
(FNK). [1]
Sipas doracakut të auditimit të brendshëm të punuar nga Ministria për Ekonomi dhe
Financa –Njësia qendrore harmonizuese e auditimit të brendshëm me date 01.03.2008
citohet se auditimi i brendshëm në sektorin publik :
•

ndihmon qeverinë të jetë llogaridhënëse ndaj publikut, duke matur zbatimin e
ligjit, rregulloreve dhe kontrolleve të vendosura dhe efikasitetin, ekonomizimin
dhe efektivitetin e operacioneve;

•

ofron siguri objektive për të mbikëqyrur organet rreth besueshmërisë dhe
kredibilitetit të raporteve të performancës dhe atyre financiare të përgatitura nga
menaxhmenti;

•

mund të ndihmoj menaxhmentin e sektorit publik të arrij qëllimet dhe objektivat
e tija duke përmirësuar sistemet dhe shërbimet organizative;

•

prezenca e rregullt e auditorëve mund të ndihmoj mbrojtjen e aseteve të qeverisë
duke frenuar mashtrimin, humbjen dhe keqpërdorimin; dhe

•

kontributi nga auditimet mund të ndihmoj punonjësit që të përmirësojnë
performancën e përgjithshme të punës dhe të zbatojnë kontrollet e vëna. [2]

Puna e auditimit të brendshëm përfshinë aktivitetet e mëposhtme:
1. identifikimin dhe vlerësimin e ekspozimeve të rëndësishme ndaj rrezikut dhe
kontributin e tyre në përmirësimin e sistemeve të menaxhimit të rrezikut dhe
kontrollit.
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2. mirëmbajtjen e kontrolleve efektive duke vlerësuar efikasitetin dhe efektivitetin
dhe duke promovuar përmirësim të vazhdueshëm.

Bazuar në rezultatet e

vlerësimit të rrezikut, aktiviteti i auditimit të brendshëm duhet të vlerësoj
përshtatshmërinë dhe efikasitetin e kontrollit që përfshijnë qeverisjen e
organizatës, operacionet dhe sistemet e informimit.
Kjo duhet të përfshijë vlerësimin e procesit për të siguruar:
•

besueshmëri dhe integritet të informative financiare dhe operative.

•

efikasitet dhe efektivitet të operacioneve.

•

mbrojtje të aseteve.

•

pajtueshmëri me ligjet, rregulloret dhe kontratat. [2]

Pavarësia dhe Objektiviteti:
Që do të thotë pavarësi në ushtrimin e veprimtarisë audituese dhe dhënien e opinioneve
e gjykimeve objektive gjatë kryerjes së auditiveve. [7]
2.3.1 Aktiviteti i auditimit të mbrendshëm

Të gjithë Auditorët e Brendshëm do të udhëheqin auditime të brendshme në
pajtueshmëri me parimet e mëposhtme :

(a)

Ligjshmëria. Çdo Auditor i Brendshëm do të udhëheqë auditime të
brendshme në pajtueshmëri me ligjet, rregullat, standardet dhe praktikën
e aplikueshme.

(b)

Integriteti.

Çdo

Auditor i Brendshëm do të kryej auditime të

brendshme në mënyrë profesionale në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat
e aplikueshme ligjore, auditorët e brendshëm në fjalë do t’ju shmangen
konflikteve të interesave.
(c)

Objektivitetit. Çdo Auditor i Brendshëm do të përdorë nivelin më të
lartë të objektivitetit profesional në mbledhjen, vlerësimin dhe
komunikimin e informatave rreth aktivitetit apo procesit që po
kontrollohet.
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(d)

Mirëbesimi.

Çdo Auditor i Brendshëm do të respektoj vlerën dhe

pronësinë e informatave të marra dhe informatat e tilla nuk do t’i
zbulohen asnjë personi tjetër përveç siç është lejuar specifikisht apo
kërkuar nga ligji aktual.
(e)

Kompetenca. Çdo Auditor i Brendshëm do të posedojë dhe aplikojë
njohurit profesionale, shkathtësitë dhe përvojën e kërkuar për udhëheqjen
profesionale të auditimit të tillë.

(f)

Pavarësia. Çdo Auditor i Brendshëm do të jenë plotësisht të pavarur
nga aktivitetet që auditohen dhe personat përgjegjës apo të përfshirë në
mënyrë direkte apo indirekte në aktivitete të tilla. Auditorët e brendshëm
duhet të raportojnë te një nivel në organizatën e tyre që lejon aktivitetin e
auditimi të brendshëm të përmbushë përgjegjësitë e tija. [8]
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2.4 Politika profesionale e auditmit të brendshëm-Standardet dhe kodi i etikës

Auditimi i brendshëm duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet profesionale për
kryerjen e auditimit të brendshëm të vendosura nga NjQH-ja dhe konform parimeve të
sjelljes që janë në Kodin e Etikës. Standardet dhe Kodi i Etikës janë në pajtueshmëri
me Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm,
dhe Kodin e Etikës së Institutit të Auditorëve të Brendshëm.
Qëllimi i Standardeve është të:
•

identifikojnë parimet bazë që udhëzojnë praktikën e auditimit të brendshëm;

•

ofrojnë kornizën për kryerjen e një vargu të gjatë të aktiviteteve të auditimit
të brendshëm që shtojnë vlerën;

•

vendosin bazat për vlerësimin e performancës së auditimit të brendshëm; dhe

•

kujdesen për procesin dhe operacionet e përmirësuara organizative.

Qëllimi i Kodit të Etikës është t’i:
•

kontribuoj sjelljes etike në Njësitë e Auditimit të Brendshëm; dhe

•

shtroj themelet për menaxhmentin që t’i besoj vlerësimeve të ofruara nga
funksioni i auditimit të brendshëm.

Kodi i Etikës përmban:
•

parimet që janë relevante për profesionin dhe praktikën e auditimit të
brendshëm,

kryesisht

integritetin,

objektivitetin,

mirëbesimin

(fshehtësinë) dhe kompetencat; dhe
•

normat e sjelljes që përshkruajnë sjelljen e pritur nga auditorët e
brendshëm. [8]
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2.5 Fushëveprimi i auditmit të brendshëm

Fushëveprimi i funksionit të auditimit të brendshëm, definohet si përfshirja e të gjitha
“entiteteve të sektorit publik” (ESP) në pajtueshmëri me ligjin mbi Auditimin e brendshëm, i
cili në mes tjerash thotë që:
“Çdo entitet i sektorit publik kërkohet të siguroj që operacionet, të dhënat dhe sistemet e
menaxhimit dhe kontrollit në mënyrë sistematike... dhe të rregullt i nënshtrohen
auditimit të brendshëm gjithëpërfshirës” (Neni 4.1, LAB). [9]
Auditimi i brendshëm, fillimisht kontrollon dhe vlerëson efikasitetin e sistemit të
menaxhimit të kontrollit dhe ato politika, procedura dhe plane që ESP dhe organizatat e
saj shtesë kanë adaptuar për të udhëzuar aktivitetet e tyre. Aktiviteti i auditimit të
brendshëm, gjithashtu mund të kërkohet të ofroj këshilla dhe shërbime të tjera
konsultative për sa i përket Menaxhimit të Rrezikut dhe çështjeve të tjera të qeverisjes.

Drejtori i NjAB-së dhe auditorët e brendshëm kanë qasje të plotë, të lirë dhe të
pakufizuar në të gjitha funksionet, të dhënat, pronat dhe personelin në kuadër të
organizatës buxhetore (OB) dhe organizatat e saja shtesë.

Ata gjithashtu janë të

autorizuar që të marrin çfarëdo informate që është e nevojshme për kryerjen punëve të
tyre me efikasitet nga burime të tjera. [8]

2.6. Sigurimi i pavarësisë dhe objektivitetit

Auditorët e brendshëm, janë të pavarur kur punën e tyre mund ta kryejnë lirisht dhe me
objektivizëm.
Pavarësia lejon auditorët e brendshëm që të paraqesin gjykime të paanshme dhe të drejta
që janë esencial për udhëheqjen e angazhimeve të auditimit të brendshëm. Kjo arrihet
nëpërmjet të statusit organizativ dhe objektivitetit të auditorëve të brendshëm
profesional. Drejtori i NjAB-së i raporton ZKA-së dhe Komitetit të Auditimit, dhe në
këtë mënyrë sigurohet një shkallë e pavarësisë nga menaxhmenti operativ që është
esencial për efikasitetin e AB.
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Me qëllim të mos bërjes kompromis me pavarësinë e auditorëve të brendshëm, ata nuk
duhet të angazhohen në asnjë aktivitet të menaxhmentit.Për të ofruar sigurim të
arsyeshëm që puna është kryer me objektivizëm, rezultatet e punës së auditimit të
brendshëm, duhet të rishikohen para se të lëshohen rezultatet relevante të auditimit. [8]

2.7. Drejtori i njësisë së auditimit të brendshëm ( NJAB)

Drejtori i NjAB-së është përgjegjës për administrimin e NjAB-së (Neni 13, LAB)
dhe për menaxhimin e operacioneve të saja ashtu që:
•

puna e auditimit të brendshëm të përmbushë qëllimet dhe përgjegjësitë
specifike dhe të përgjithshme të miratuara nga menaxhmenti dhe të
përcaktuara me ligj;

•

burimet e NjAB-së angazhohen në mënyrë efektive dhe efikase;

•

auditimi i Brendshëm të punoj në përputhje me Standardet e Auditimit të
Brendshëm dhe Kodit të Etikës.

Drejtori i NjAB-së vendos planet për të përmbushur përgjegjësitë e NjAB-së. Këto
plane i nënshtrohen aprovimit nga ZKA-të dhe Komitetet e Auditimit. Procesi i
përgatitjes së planeve përfshinë vendosjen e qëllimeve, orarin e punës së auditimit të
brendshëm, detyrat për punësimin e personelit, kërkesat për rekrutim, raportet financiare
dhe buxhetit të burimeve njerëzore dhe të progresit kundrejt planeve përkatëse. [8]

2.8. Udhëheqësi i ekipit të auditimit
Drejtori i NjAB-së është përgjegjës për administrimin e NjAB-së (Neni 13, LAB) dhe
për menaxhimin e operacioneve të saja ashtu që:
•

puna e auditimit të brendshëm të përmbushë qëllimet dhe përgjegjësitë
specifike dhe të përgjithshme të miratuara nga menaxhmenti dhe të
përcaktuara me ligj;

•

burimet e NjAB-së angazhohen në mënyrë efektive dhe efikase;
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•

auditimi i Brendshëm të punoj në përputhje me Standardet e Auditimit të
Brendshëm dhe Kodit të Etikës.

Drejtori i NjAB-së vendos planet për të përmbushur përgjegjësitë e NjAB-së. Këto
plane i nënshtrohen aprovimit nga ZKA-të dhe Komitetet e Auditimit. Procesi i
përgatitjes së planeve përfshinë vendosjen e qëllimeve, orarin e punës së auditimit të
brendshëm, detyrat për punësimin e personelit, kërkesat për rekrutim, raportet financiare
dhe buxhetit të burimeve njerëzore dhe të progresit kundrejt planeve përkatëse. [8]

2.8.1. Auditorët e brendshëm
Auditorët e Brendshëm janë përgjegjës për vlerësimin e procesit të kontrollimit të
operacioneve nëpër gjithë organizatën bazuar në vlerësimin e përshtatshmërisë së
sistemeve të kontrollit të brendshëm. Kjo përgjegjësi kryhet në tre hapa të ndryshëm:
•

vlerësimi që dizajni i procesit të kontrollit, ashtu siç është vendosur dhe
paraqitur nga menaxhmenti, është adekuat.

•

nëpërmjet të testimit dhe procedurave të tjera, të përcaktohet që procesi në
fakt është funksional ashtu siç është synuar në mënyrë efektive dhe efikase.

•

raportimi i rezultateve të punës së kryer të auditimit dhe ofrimi i
rekomandimeve sipas nevojës për përmirësimin e procesit të kontrollit. [8]

2.9. Komitetet e auditimit
Ligji mbi Auditimin e Brendshëm kërkon që në secilën ESP të vendoset një Komitet i
pavarur i Auditimit (KA) (Neni 5, LAB). KA duhet të ofroj udhëzim objektiv për
Njësinë e Auditimit të Brendshëm dhe të mbrojë pavarësinë e saj nga ndërhyrja e
menaxherëve, operacionet e të cilëve auditohen. Secili KA duhet të ketë një Statut për të
definuar rolin dhe përgjegjësinë e tij. [8]
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2.9.1 Kontrolli i brendshëm
Kontroll është çfarëdo veprimi apo grup veprimesh të ndërmarra nga menaxhmenti dhe
personeli për të përmirësuar probabilitetin që synimet dhe objektivat e vendosura do të
arrihen.
Kontrolli i brendshëm përbëhet nga pesë komponentë të ciët janë:
•

mjedisi i kontrollit

•

vlerësimi i rrezikut

•

aktivitetet e kontrollit

•

informimi dhe komunikimi

•

monitorimi

Menaxhmenti vendos njësinë e auditimit të brendshëm si pjesë e sistemit të kontrollit
dhe e përdorë atë që të ndihmoj monitorimin e efikasitetit të kontrollit të brendshëm.
Auditorët e brendshëm në mënyre të rregullt ofrojnë informacionet për funksionimin e
kontrollit të brendshëm, duke fokusuar vëmendje të konsiderueshme në vlerësimin e
funksionimit të kontrollave të brendshëme. Ata komunikojnë informatat për përparësitë
dhe dobësitë, i përgatitin rekomandimet për përmirësimin e kontrollit të brendshëm. Për
të qenë efektiv, duhet të mbrohet pavarësia dhe objektiviteti i tyre. [8]
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2.9.2. Përgjegjësia e menaxhmentit për kontroll të brendshëm
Menaxherët në të gjitha nivelet e ESP janë përgjegjës për zbatimin e proceseve efektive
për të kontrolluar operacionet e tyre, me sa vijon:
•

promovojnë një mjedis që është i favorshëm ndaj kontrollit.

Sjellja dhe

qëndrimi i secilit menaxher ndaj kontrollit do të ndikoj në qëndrimin e
punonjësve tjerë.

Menaxheri i cili demonstron standarde të larta etike dhe

personale, integritet, kujdes, lojalitet, dhe ndershmëri do të krijoj një mjedis që
inkurajon procese të kontrollit adekuat dhe efektiv në kuadër të sferës së
ndikimit të tij ose saj;
•

identifikojnë ekspozimin ndaj humbjes dhe vlerësojnë rreziqet e përfshira në
udhëheqjen e operacioneve.

•

vendosin infrastrukturën e “bazave të funksionimit” të përbëra nga politikat,
standardet e operimit dhe performancës, buxheteve, planeve, sistemeve,
procedurave, etj.

•

vendosin procese të kontrollit që janë praktike që motivojnë, apo drejtojnë
punonjësit që të kryejnë punën e tyre në atë mënyrë që të arrihen rezultate
pozitive; dhe

•

vendosin një program për monitorim të vazhdueshëm për të përcaktuar dhe
raportuar mbi efikasitetin me të cilin proceset e kontrollit arrijnë qëllimin e tyre
të synuar. [8]
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2.9.3. Menaxhimi i rrezikut
Menaxhimi i rrezikut është një proces i përgjithshëm i identifikimit, vlerësimit dhe
monitorimit të rreziqeve të cilat do të mund të kishin ndikim në arritjen e qëllimeve dhe
objektivave të organizatës dhe prezantimin e aktiviteteve të nevojshme të kontrollit me
qëllim të reduktimit të rreziqeve në një nivel të pranueshëm. [8]

2.9.4 Planifikimi strategjik dhe vjetor

Planifikimi është element kyç në ciklin e auditimit. Ekzistojnë tri lloje të planeve të
cilat shërbejnë për qëllime të ndryshme dhe zhvillohen në faza të ndryshme të aktivitetit
të auditimit të brendshëm si :
1. Plani strategjik: Ky plan përgatitet së pari dhe vendos qëllimet dhe fushën e AB për
tri – pesë vitet e ardhshme. Plani strategjik i auditimi të brendshëm reflekton synimet,
qëllimet dhe prioritetet strategjike të gjithë organizatës në kontekstin e analizimit të
rreziqeve me të cilat përballet. Plani strategjik ofron bazat për përgatitjen e planit
vjetor;
2. Plani vjetor: Bazohet në planin strategjik, plani vjetor specifikon të gjitha
angazhimet e auditimit që duhet të kompletohen nga NjAB përgjatë 12 muajve të
ardhshëm.
3. Plani i auditimit: Përgatitet në fillim të secilës detyrë të auditimit që janë paraparë
në planin vjetor. Ai përmban objektivat, fushën, kohëzgjatjen dhe alokimin e burimeve
për të kompletuar detyrat e auditimit. [8]
2.9.5 Procesi i auditimit

Çdo auditim i brendshëm kalon sipas standardeve ndërkombtare përmes këtij procesi të
auditimi : Planifikimi i auditimit,puna në terren,raportimi dhe përcjellja.
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a). Gjatë planifikimit të auditimit së pari duhet të mblidhen informata nga burime të
ndryshme për organizatën buxhetore që do të auditohet,pastaj vendosen objektivat e
auditimit dhe fusha e auditimit.
Pas kësaj procedure Drejtori i NjAB-së apo Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit duhet ta
thërras takimin me menaxhmentin e organit të audituar takimin fillestar me
menaxhmentin që është me rëndësi kyçe për përmbushjen e suksesshme të angazhimit të
auditimit dhe do ta hap rrugën marrëdhënieve kooperative gjatë rrjedhës së auditimit.
Takimi fillestar duhet të vë ton pozitiv për angazhimin dhe Udhëheqësi i Ekipit të
Auditimit duhet të largoj çfarëdo shqetësimi që ka menaxhmenti.Temat e diskutimit
gjatë takimit fillestar, mund të përfshijnë: Objektivat e planifikuara dhe fushëveprimin
e auditimit,kohëzgjatjen e punëve të auditimit,Auditorët e brendshëm të emëruar për
auditim,brengat ose kërkesat e menaxhmentin dhe ëështje me interes të veçantë për
auditorët e brendshëm.
Udhëheqësi i ekipit të auditimit, është përgjegjës për përgatitjen e planit të auditimit ku
mund të përfshihen :Informata historike mbi aktivitetin ose procesin që po auditohet,
objektivat e auditimit,fusha dhe shkalla e testimit të nevojshëm për të arritur objektivat
e auditimit,rreziqet, vendosja e procedurave për mbledhjen, analizimin, interpretimin
dhe dokumentimin e informatave gjatë auditimit. detyrat që i caktohen personelit,orari
për kompletimin e fazave të ndryshme të auditimit dhe raportin përfundimtar. [2]
b).Lidhur me punën në teren Auditorët e brendshëm aplikojnë procedurat e auditimit
për të marr informata të mjaftueshme dhe të dobishme për të arritur objektivat e
auditimit. Këto procedura përdoren nga auditorët e brendshëm gjatë punës së tyre në
terren që të kontrollojnë ,masin dhe vlerësojnë dokumentet, transaksionet, kushtet dhe
proceset e përzgjedhura.
Janë gjashtë lloje të përgjithshme të procedurave që auditori mund ti perdorni.Vrojtimi
parashtrimi i pytjeve mundë të bëhet gojarisht ose me shkrim ,analizimi verifikimi është
proces i krahasimit dhe vërtetimit ,hetimi ështe kërkim sistematik për faktet e fshehta
kur ekziston keqbërja ose kushtet të ndryshme te dyshimta.Pas mbledhjes së dëshmive
të ndryshme në teren dhe duke i përzgjedhur disa mostra , fillon faza në këtë pjesë të
testimeve të këtyre mostrave dhe të dhënave tjera. [2]
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c).Gjatë fazës së raportimit dhe mbylljes së auditimit Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit,
për secilin test të kryer përgjatë punës në terren regjistron nëse testi ka zbuluar të
gjetura negative dhe drejton ekipin e auditimit në bërjen e rekomandimeve për
përmirësim. Në përgjithësi, Raporti i Auditimit duhet të fokusohet në të gjeturat e
rëndësishme që sygjerojnë problemet sistematike që e ekspozojnë organizatën ndaj
rrezikut. Ky raport konfirmon objektivat dhe fushën e auditimit, prezanton të gjeturat
dhe më e rëndësishmja prezanton konkludimet dhe rekomandimet për përmirësim.
Në fazën e Draftimit (përpilimit), qëllimi i raportit është që të ofroj menaxhmentit
deklarata zyrtare mbi të gjeturat dhe rekomandimet, ashtu që menaxhmenti mund t’i
marrë ato parasysh dhe të vendosë nëse do të pranoj secilin rekomandim, të sugjeroj
korrigjime alternative ose të i refuzoj rekomandimet plotësisht. Më poshtë keni një
shembull të raportit të auditimit të marrë nga Dorracaku i auditimit vëllimi i dytë. [2]

Raporti i Auditmit
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Auditimi :

Nr.i.Auditmit.

Organizata e Audituar:

Nëse është e aplikushme

Rajoni(et) i Mbuluar:
Programi/Projekti/Sistemi Operacional:

Sistemet/pajtueshmëria/financare

Lloji i Auditimit:
Kohëzgjatja e Auditimit:

Drejtori i Njësisë Auditimit të Brendshëm:
Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit:
Anëtarët e ekipit të auditimit:
Ekspertët e jashtëm që janë përdorur :
Data e nisjes- data e përfundimit: [2]
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1. PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE

Përmbledhja ekzekutive duhet të prezantoj parashtrimin e objektivave dhe
fushëveprimit të auditimit, dhe të gjeturat, konkluzionet dhe rekomandimet
kryesore të cilat identifikojnë fushat kryesore që duhet të adresohen nga i
audituari.
Përmbledhja e të gjeturave duhet të lidhet me referencën e të gjeturave të
hollësishme. Konkluzionet duhet të paraqesin mendimin e auditorit për sa i
përket të gjeturave në fjalë
2. HYRJA
Hyrja mund të përfshijë informata mbi historikun si identifikimi i njësive
organizative dhe aktiviteteve të rishikuara dhe të ofroj informata relevante
shpjeguese.
3. QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I AUDITIMIT
Deklaratat mbi qëllimin duhet të përshkruajnë objektivat e auditimit dhe të
informojnë lexuesin se pse është kryer auditimi dhe se çfarë pritet të arrij ai.
Deklarata mbi fushëveprimin duhet të identifikojnë aktivitetet që janë rishikuar
dhe duhet të përfshijnë informata përkrahëse si periudhën kohore që është
rishikuar. Aktivitetet e ndërlidhura që nuk janë përfshirë në fushëveprimin e
auditimit, duhet të identifikohen nëse është e nevojshme për të përcaktuar qartë
kufijtë e auditimit.
Natyra dhe shtrirja e punës së kryer të auditimit, po ashtu duhet të përshkruhet.
4. REZULTATET
Rezultatet duhet të përfshijnë të gjeturat, konkludimet, rekomandimet dhe planin
për veprime korrektive.
4.1. TË GJETURAT
Të gjeturat janë deklarim i fakteve. Vetëm ato të gjetura që janë të nevojshme për
të përkrahur apo për të penguar keqkuptimin e konkluzioneve dhe
rekomandimeve të auditorit të brendshëm duhet të përfshihen në komunikimin
final të auditimit. Vëzhgimet ose rekomandimet më pak të rëndësishme mund të
komunikohen verbalisht apo në memorandum për menaxhmentin
Të gjeturat dhe rekomandimet paraqiten nga procesi i krahasimit se çfarë do të
duhet të ishte me atë se çfarë është. Ky proces i krahasimit i ofron auditorit të
brendshëm themelet mbi të cilat ndërtohet raporti.
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Të gjeturat dhe rekomandimet duhet të bazohen në atributet e mëposhtme:
-Kriteri - Standardet, masat ose pritjet e përdorur në bërjen e vlerësimi dhe/ose
verifikimit (çka duhet të ekzistoj).
-Kushtet- Evidenca faktike që auditori i brendshëm e ka gjetur gjatë kohës së
ekzaminimi (çka ekziston).
-Shkaku- Arsyet për dallimin në mes të kushteve të pritura dhe atyre aktuale (pse
qëndron dallimi)
-Efekti- Rreziku ose ekspozimi në të cilin ndeshet organizata ose të tjerët për
shkak që kushtet nuk janë të njëjta si kriteri (ndikimi i dallimit). Në përcaktimi e
shkallës së rrezikut ose ekspozimit, auditorët e brendshëm duhet të konsiderojnë
efektin që të gjeturat e tyre të auditimit dhe rekomandimet mund të kenë në
funksionet e organizatës.

4.2. KONKLUZIONET
Konkluzionet janë vlerësimi i auditorit të brendshëm mbi efektet e të gjeturave
dhe rekomandimeve për aktivitetet e rishikuara. Konkluzionet duhet të
identifikohen qartë si të tilla.
Konkluzionet mund të përfshijnë të gjithë fushëveprimin e auditimit apo aspektet
specifike. Ato mund të përfshijnë, nëse objektivat dhe synimet e organizatë janë
përmbushur, dhe nëse aktiviteti nën rishikim po funksion si duhet, por nuk
kufizohen me kaq.
4.3. REKOMANDIMET
Rekomandimet bazohen në të gjeturat dhe konkluzionet e auditorit të brendshëm.
Ato thërrasin menaxhmentin të veproj për të korrigjuar kushtet ekzistuese apo të
për përmirësuar funksionet.
Rekomandimet mund të sygjerojnë qasje për të korrigjuar ose përmirësuar
performancën si një udhëzues për ndihmuar menaxhmentin në arritjen e
përmirësimeve të dëshiruara. Rekomandimet mund të jenë të përgjithshme ose
specifike.
4.4. PLANI I VEPRIMIT
Auditori i brendshëm duhet të përpiqet që të merr pajtimin e menaxhmentit mbi
rezultatet e auditimit dhe planin e veprimit për të përmirësuar operacionet si
planifikohet. Përgjigjja e menaxhmentit duhet të përfshijë veprimet specifike që
duhet të ndërmerren, personin (nat) përgjegjës për veprimet korrigjuese, orarin
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kohor për kompletim dhe rezultatet e pritura.
Nëse auditori i brendshëm dhe menaxhmenti nuk dakordohen mbi rezultatet e
auditimit, komunikimi mund të mbaj të dy qëndrimet dhe arsyet për mospajtim.
Komentet e shkruara të menaxhmentit mund të përfshihen si shtojcë në raportin e
auditimit.
Tabela që përmbledh të gjeturat kryesore, konkluzionet dhe rekomandimet duhet
po ashtu të jetë pjesë e raportit.
Nënshkrimet

Pas përpilimit të draft raportit ju dorëzohet menaxhmentit të lartë I cili është audituar
dhe mbahet një takim përmbyllës ku do të diskutohet rreth të gjeturave dhe
rekomandimet e dhëna nga auditorët e brendshëm. Udhëheqësi i Ekipit të Auditimit
duhet t’i shpjegoj menaxhmentit rëndësinë e secilit rekomandim dhe pasojat për
organizatën nëse dështojnë ta përmbushin atë.
Menaxhmenti duhet të informohet që synimi i njësisë së auditimit të brendshëm është që
të lëshoj raportin final brenda tri javëve nga data e draft raportit. Kjo nënkupton që
përgjigjet duhet të jenë brenda dy javëve ashtu që ekipi i auditimit të ketë kohë për
përgjigje në ndonjë pyetje apo të zgjidhet ndonjë mospajtim. [2]

d).Faza e fundit e auditimit është përcjellja e rekomandimeve të dhëna dhe përpilimi
Iiplanit të veprimit për implementimin e rekomandimeve të dhëna nga ana e
menaxhmentit të audituar.
Gjatë auditimit të përcjelljes, duhet të bëhen konkludime rreth asaj nëse veprimet e
menaxhmentit kanë pasur ndikim në reduktimin e rreziqeve të identifikuara në
auditimin e mëparshëm dhe kanë përmirësuar funksionimin e organizatës drejt arritjes
së synimeve të saja. [2]

22

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë përpilimit të kësaj teme kam pasur disa dilema rreth shqyrtimit të literatures së
auditimit se a duhet të fuksohem ma tepër në literature rreth standardeve ndërkombtare
të auditimit apo të përqëndrohem ma tepër në auditimin që ka filluar të praktikohet pas
vitit 1999.
Për arsye se auditimi është diçka e re në Kosovë dhe në Europën jug-lindore,kam
shpehë intersim ma të madh rreth praktikave më të mira dhe zbatimi i standardeve
ndërkombtare të auditimit në organizatat tona buxhetore.
Për këtë arsye gjatë përpilimit të temës së diplomës për auditim të brendshëm në
organizatat tona buxhetore kam shfrytëzuar literaturën dhe shënime tjera që janë
pregaditur për trajnime në Kosovë për auditor të brendshëm e të cilat janë përpiluar nga
NJQHAB-MEF në bashkpunim me organizatat ndërkombtare të auditimit të financuar
dhe ndihmuar nga Bashkimi Europjan.

1. Çfarë është Auditmi i brendshëm ,pse kryhen auditimet e brendshme?
2.

Çfarë është Auditmi i jashtëm ,pse kryhen auditimet e jashtme?

3. Çfarë bëjnë auditorët e jashtëm dhe ata të brendshëm?
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4. METODOLOGJIA
Gjatë përpilimit të kësaj teme jam bazuar kryesisht nga materjali i cili është përdorur
në Kosovë nga Bashkimi Europjan gjatë trajnimeve nga organizatat e ndryshme të
auditimit në bashkpunim me Njësin qendrore harmonizuese të auditimit të brendshëm
që është në kuadër të Ministrisë për Ekonomi dhe Financa të cilët kanë pregaditur një
doraracak për auditim të brendshëm vëllimin e I dhe vëllimin e II,ku kryesisht jam
bazuar në këto dy vëllime të këtij dorracaku.
Përpos këtij materjali jam bazuar edhe në materjalin e përdorur nga NJQHAB-MEF për
çertifikimin e auditorëve të brendshën për organizata buxhetore të Kosovës e
implementuar nfa Tribal HELM,CEF dhe CIPFA.
Gjatë shtjellimit të temës jam munduar të përdor metodologjin e punës së auditimit të
brendshëm që bëhet në Kosovë për organizatat buxhetore për përpilimin e raporteve të
auditimit,të gjeturat,rekomandimet dhe implementimin e tyre.

24

5. REZULTATET
Gjatë mbledhjes së materjalit për përpilimin e temës së diplomës për,,Auditimin e
brendshëm në Kosovë,, ,kemi vërejtur se Kosova ka krijuar bazë të mirë ligjore për
auditim në bazë të standardeve ndërkombtare të auditimit dhe trajnime të ndryshme nga
organizatat ndërkombtare të auditimit të financuar nga Bashkimi Europjan,ku janë
certifikuar ndërkombtarisht një numër i konsiderueshëm i auditorëve .
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm është themeluar si institucion i pavarur me
Rregulloren e UNMIK-ut nr.2002/18.Sipas këtyre dispozitave ligjore ZAP i ka
raportuar drejtpërdrejt Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombëve të
Bashkuara i cili edhe ka bëre emërtimin e Auditorit të Përgjithshëm në nëntor të vitit
2003.Me miratimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës (neni 136) ZAP
përcaktohet Institucioni Kushtetues i Pavarur për kontrollin ekonomik dhe financiar të
institucioneve publike dhe i raporton vetëm Kuvendit të Republikës së Kosovës.Statusi
juridik, mandati, funksionimi dhe veprimtaria e ZAP-it tani rregullohet me Ligjin
nr.03/L-075 i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datën 16 qershor 2008.
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës (ZAP) është Insitucioni më i lartë i
kontrollit ekonomik dhe financiar në Kosovë.ZAP në bazë vjetore e kryen auditimin e
rregullsisë të Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës, organizatave buxhetore,duke
përfshirë por pa u kufizuar,Kuvendin e Republikës se Kosovës, Zyrën e Presidentit të
Republikës së Kosovës,çdo ministri dhe agjensi ekzekutive, komunat, organet e
pavarura,Banken Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) dhe subjektet tjera të cilat
janë më shumë se 50% në pronësi publike ose marrin mjete financiare nga Fondi i
Konsoliduar i Kosovës, sigurojnë dividendët apo të ardhura të tjera të patakueshme për
të, duke përfshirë por pa kufizuar, Shërbimit Doganor te Kosovës, Agjencinë Kosovare
të Privatizimit dhe Ombudspersonin.
ZAP veprimtarin e vet e ushtron duke u bazuar edhe në standardet ndërkombëtare të
auditimit në sektorin publik.ZAP i siguron një raport Kuvendit mbi auditimin e
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rregullsisë së Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës dhe të çdo institucioni apo subjekti të
audituar deri me datën 31 gusht të vitit pas periudhës se kontrollit.
Ligji mbi Auditimin e Brendshëm, themelon Njësinë Qendrore Harmonizuese për
Auditimin e Brendshëm në kuadër të Ministrisë së Financave. Aktivitetet e saj
përfshijnë: • Krijimin e një kornize për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm
në sektorin publik në Kosovë, përmes: Hartimit të rregullave, politikave, doracakëve,
udhëzimeve, Kodit të Etikës dhe standardeve profesionale për kryerjen e auditimit të
brendshëm,Vendosjes së standardeve për trajnim dhe organizim të ofruesve të
shkollimit dhe certifikimit,ofrimin e përkrahjes dhe asistencës profesionale për NjAB‐të
dhe auditorët e brendshëm në të gjitha aspektet e auditimit të brendshëm. [8]
NJQHAQB bënë vlerësime

siç janë : rishikimi i sigurisë se cilësisë, kryerjes se

auditimit te brendshëm në subjektin e sektorit publik, në bazë të metodologjive të
miratuara nga Ministri .
Profesioni i auditimit të brendshëm ka shënuar një zhvillim të shpejtë gjatë viteve të
fundit. Si auditorë të brendshëm të sektorit publik është e rëndësishme të punohet
shumë për të aplikuar teknikat moderne të auditimit të brendshëm në Kosovë. Një
çështje me rëndësi sa i përket aplikimit të auditimit modern në subjektet e sektorit
publik të Kosovës është që të hiqet lidhshmëria e auditimit të brendshëm me konceptin
e vjetër të inspektimit që ishte një kontroll i kryer nga një autoritet i jashtëm. Në vend
të kësaj, menaxherët duhet ta konsiderojnë auditorin e brendshëm si një partner i cili do
t’iu ndihmoj atyre në zvogëlimin e rreziqeve me të cilat përballen dhe i cili do të ofrojë
njohuri se si një organizatë do të mund të funksiononte në mënyrë më efikase, efektive
dhe ekonomike.
Të qenit partner nënkupton bashkëpunimin e ngushtë me menaxhmentin në secilën fazë
të aktivitetit të auditimit duke filluar nga takimet fillestare me menaxhmentin, gjatë
secilës fazë të planifikimit dhe kryerjes së auditimit, raportimit të rezultateve dhe
përcjelljes së rekomandimeve.
Doracaku është përgatitur nga Ministria e Financave ‐ Njësia Qendrore për
Harmonizimin e Auditimit të Brendshëm në bashkëpunim me ekspertët e projektit te
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financuar nga BE‐ja “Mbështetje e Mëtutjeshme për Kontrollin e Brendshëm të
Financave Publike dhe Auditimit të Brendshëm” dhe më pastaj i rishikuar në kuadër të
Projektit të BE‐së për të ofruar “Mbështetje për Përmirësimin e Menaxhimit Publik,
Kontrollit dhe Llogaridhënies”. Ky doracak do të jetë një mjet i vlefshëm për të
ndihmuar auditorët e brendshëm në subjektet e sektorit publik të Kosovës që të
ushtrojnë rolin e tyre të rëndësishëm në sigurimin e llogaridhënies dhe qeverisjes së
mirë.
Korniza rregullative, që rregullon aktivitetet e auditorëve të brendshëm në Kosovë,
përbëhet nga: Strategjia për funksionin e auditimit të brendshëm në Kosovë,Ligji mbi
Auditimin e Brendshëm 03/L‐128 17 , Udhëzimi Administrativ 23/2009 mbi
themelimin dhe funksionimin e Njësive të Auditimit të Brendshëm, UA nr.22/2009 për
përcaktimin e kritereve dhe procedurën e pajisjes me licencë të përkohshme të AB të
sektorit public, UA nr. 11/2010 për themelimin dhe funksionimin e komiteteve të
auditimit në sektorin e subjektit publik, Kodi i Etikës së Auditorëve të Brendshëm në
Sektorin Publik të Kosovës,Standardet e Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik të
Kosovës dhe Statuti Model për Njësitë e Auditimit të Brendshëm. [8]
Rezultatet e auditimit duhet të pasqyrojnë gjetjet sipas kritereve të mëposhtme:
•

Kriteret; çfarë duhet të ekzistojë;(Situata normale)

•

Kushti - Çfarë u gjet nga audituesi, çfarë ekziston; (Deviacioni,shmangia)

•

Shkaku - arsyen që ka shkaktuar devijacionin;

•

Effekti - ndikimi aktual ose potencial në gjendjen e subjektit

•

(dëmi ekonomik, dëmi i mundshëm, parregullsitë etj)

•

Qëndrimi i audituesit; [10]
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Gjatë punimit të kësaj teme në bisedë me disa auditor të brendshëm të punësuar në
organizatat buxhetore të Republikës së Kosovës, duke biseduar rreth problemeve që ata
i hasin gjatë kryerjes së auditimeve të brendshme,kanë theksuar se problemet ma të
mëdha që ata i hasin janë mos kuptimi i

rolit të auditimit të brendshëm si nga

menaxhmenti i lartë ashtu edhe nga të punësuarit e organizatës,mos përpilimi i planit të
veprimit për implementimin e rekomandimeve të dhëna ma parë nga ana e
menaxhmentit dhe mos implementimi i rekomandimeve të dhëna nga auditorët e
brendshëm dhe ata të jashtëm.
Si përfundim mund të themi se në Kosovë janë vënë bazat e qëndrueshme për auditim
të brendshëm dhe të jashtëm si me legjislacion,certifikim të auditorëve sipas
standardeve ndërkombtare ashtu edhe me krijimin zyrës së auditimit të përgjithshëm
dhe me krijimin e NJAB në çdo organizat buxhetore të financuar nga buxheti i
Republikës së Kosovës. [8]
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